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Özet : Bu çal›flma, Enfeksiyöz Bursal Hastal›k Virusu (IBDV) tavuk izolat›na karfl› hindi embriyolar›n›n duyarl› olup olmad›klar›n›n
saptanmas› ve baflta Bursa Fabricius (BF) olmak üzere baz› iç organlarda flekillenen morfolojik de¤iflimleri ortaya koymak amac›yla
yap›lm›flt›r.
Çal›flmada 178 embriyolu hindi yumurtas› ve IBDV’unun 28. tavuk embriyosu pasaj› kullan›lm›fl, haz›rlanan viral süspansiyondan 13.
günde sar› keseye (SK) ve 15. günde allantois bofllu¤una (AB) 0.1 ml inokulasyon yap›lm›flt›r. Enfekte embriyolarda ölümler özellikle inokulasyonun 3-7. günlerinde flekillenmifl, SK %20 ve AB deneme grubunda ise %17 olarak bulunmufltur. Makroskobik olarak
enfekte embriyolarda but ve gö¤üs kaslar›nda kanama, BF’da peribursal ödem ve kanama ile karaci¤erde mozaik benzeri çizgilerle
karakterize nekroz gözlenmifltir. Mikroskobik olarak da enfekte BF’larda primer plika ve lenf folliküllerinde geç geliflme, kanama ve
folliküler nekroz, karaci¤erde subkapsular koagulasyon nekrozu, kaslarda intramuskuler kanama ve mononuklear hücre infiltrasyonlar› tespit edilmifltir.
Anahtar Sözcükler : Enfeksiyöz Bursal Hastal›k, Morfolojik De¤iflimler, Hindi Embriyosu.

Macroscopic and Microscopic Changes in Turkey Embryos Infected with Infectious Bursal Disease (IBD; Gumboro Disease) Virus
Abstract : The purpose of this study was to determine the susceptibility of turkey embryos to the chicken isolate of Infectious Bursal
Disease Virus (IBDV) and to investigate the morphologic changes occured particularly in bursa of Fabricius (BF) and some visceral
organs.
In the study, 178 embryonated turkey eggs and 28th passage of the virus from chicken embryo were used. Doses of 0.1 ml from
the viral suspension were inoculated into yolk sac (YS) and allantoic cavity (AC), respectively on 13th and 15th days of incubation.
The deaths in the infected embryos occured especially between 3rd and 7th days of inoculation and the proportions of death were
20 % in YS trial group and 17 % in AC trial group. Macroscopically, hemorrhage in rump and chest muscles, peribursal edema and
hemorrhage in BF and necrosis characterized with mosaic like lines in liver of infected embryos were observed. Delayed formation
of primary plicae and lymphoid follicles, hemorrhage and follicular necrosis in the BF, subcapsullar coagulation necrosis in the liver
and intramuscular hemorrhage and mononuclear cell infiltration in muscles were detected microscopically.
Key Words : Infectious Bursal Disease, Morphologic Changes, Turkey Embryo

Girifl
Enfeksiyöz bursal hastal›k (IBD) yayg›n olarak 2-I5
haftal›k piliçlerde görülen, BF’un akut nekrotik yang›s› ve
atrofisi ile karakterize, immun sistemin bask›lanmas›na

yol açan bir virus enfeksiyonudur. Do¤al enfeksiyonlar
genellikle 3-6 haftal›k piliçlerde ortaya ç›kmakta (1-3)
hindi ve ördek gibi kanatl› türlerinde ise daha çok subklinik bir seyir izlemektedir (4-7). IBD baflta BF olmak

* Bu çal›flma ayn› adl› doktora tezinden özetlenmifltir.
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üzere (4,8-11), dalak, timus ve sekal tonsillerden oluflan
lenfoid dokuyu etkilemekte ve hastal›k için spesifik kabul
edilen lezyonlar bu organlarda ortaya ç›kmaktad›r (24,6,I2-I5). Ancak karaci¤er, böbrek, iskelet kaslar› ve
bezli mide gibi non-lenfoid organlar›n da virustan etkilendi¤i saptanm›flt›r (9,I3,I6).
IBD’da özellikle BF’da meydana gelen morfolojik
de¤iflimlere ba¤l› olarak humoral ba¤›fl›kl›k sisteminin etkilenmesi, hastal›¤› immunolojik aç›dan önemli k›lmaktad›r
(10,17). Özellikle kuluçkadan ç›kt›ktan sonra ilk iki hafta
içinde enfekte olan civcivlerde BF’da erken dönemde meydana gelen de¤iflimler humoral ba¤›fl›kl›k sisteminin
geliflmesini engellemektedir (3,12,15,18). Dolay›s›yla
enfeksiyon atlat›lsa bile immun sistem bask›land›¤›ndan
civcivler daha sonra birçok viral, bakteriyel ve protozoal
enfeksiyonlara karfl› daha duyarl› hale gelmekte ve
afl›lamalarda yeterli düzeyde antikor oluflmamaktad›r
(1,4,8,11,15,19,20,).
Hindilerde IBD her ne kadar subklinik olarak seyrederse de (1,4,5), yap›lan serolojik araflt›rmalarda (8,2123) klinik belirti göstermeyen birçok sürüde hindilerin
virus-spesifik antikor tafl›d›klar› saptanm›flt›r. Bu nedenle
gerek piliçlerde gerekse hindi palazlar›nda, özellikle
immunosupratif etkisiyle, kanatl› yetifltiricili¤inde önemli
kay›plara yol açan, IBDV’una karfl› SK ve AB inokulasyon
yollar› ile hindi embriyolar›n›n duyarl› olup olmad›klar›n›n
belirlenmesi ve flekillenen morfolojik de¤iflimlerin ortaya
konulmas› çal›flman›n amac›n› oluflturmufltur.
Tablo 1.

SARI KESE
De¤erlendirme
D›fl› B›rak›lan
Emb.Say.

DENEME

II.

A L L A N T O ‹ S B O fi L U ⁄ U

Al›nan
Enfekte
Emb.Say.
Canl› Ölü

De¤erlendirme
D›fl› B›rak›lan
Emb Say.

Al›nan
Al›nan
Enfekfe
Kontrol
Emb.Say. Emb.Say.
Canl› Ölü

13-14. Gün

5

15-16. Gün

-

2

3

4

17-18. Gün

-

2

2

-

2

19-20. Gün

-

5

2

-

4

21-22. Gün

-

4

-

23-24. Gün

-

4

25-26. Gün

-

3

27-28. Gün

-

7

1

TOPLAM

5

27

8
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Bu çal›flmada kullan›lan hindi yumurtalar›, Bingöl
Tar›m ‹l Müdürlü¤üne ba¤l› ar›c›l›k ve hindi üretme istasyonunda dam›zl›k hindi üretimi yap›lan kümeslerden
temin edildi. Virus olarak, F›rat Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Viroloji Anabilim Dal› taraf›ndan bir salg›ndan
izole edilen IBDV’un 28. tavuk embriyosu pasaj› kullan›ld›.
Çal›flmada deneme ayn› koflullarda tekrarland›. Buna göre
I. Denemede 94 adet [40 adet SK(7 grup), 40 adet AB(6
grup) 14 adet kontrol] ve II. Denemede (tekrarlamada)
ise 84 adet [35 adet SK(7 grup), 35 adet AB(6 grup) 14
adet kontrol] olmak üzere toplam 178 adet embriyolu
hindi yumurtas› çal›flmada kullan›ld›. Kuluçkan›n I3.
-3
gününde SK’ye ve I5. gününde AB’na ELD50 10 aktiviteli
virus 10.000 ‹.Ü. penicillin ve 1 g streptomycin ihtiva
eden phosphate buffered saline (PBS) ile 10-2 oran›nda
suland›r›larak haz›rlanan viral süspansiyondan 0.1 ml
inokulasyon yap›ld›. ‹nokulasyonu izleyen ilk 48 saat
içinde meydana gelen embriyo ölümleri non-spesifik kabul
edilerek de¤erlendirme d›fl› b›rak›ld›lar (7,14,24). ‹nokulasyonlar›n 3. gününden 28. güne kadar enfekte ve kontrol grubu embriyolardan günlük olarak örnekler
al›nmaya baflland›. Deneme gruplar› ile de¤erlendirme d›fl›
b›rak›lan, ölen ve al›nan enfekte ve kontrol embriyo
say›lar› tablo-1 de verilmifltir. Al›nan enfekte ve kontrol
grubu embriyolar makroskobik olarak incelendikten
sonra, vücut a¤›rl›klar› tart›l›p but uzunlu¤u ve but
genifllikleri ölçülüp kay›t edildi. Daha sonra sistemik

Deneme süresince al›nan enfekte, kontrol ve de¤erlendirme d›fl› b›rak›lan embriyo say›lar›.
I.

‹nokulasyonu
‹zleyen
Kuluçka
Günleri

Materyal ve Metot

SARI KESE

DENEME
A L L A N T O ‹ S B O fi L U ⁄ U

De¤erlendirme Al›nan
De¤erlendirme
D›fl› B›rak›lan Enfekte
D›fl› B›rak›lan
Emb.Say.
Emb Say. Emb.Say.
Canl› Ölü

Al›nan
Enfekfe
Emb.Say.
Canl› Ölü

Al›nan
Kontrol
Emb.Say.

9
2

-

1

2

4

2

3

2

-

1

3

-

3

3

2

1

2

-

5

1

-

7

1

2

6

2

-

6

-

6

1

2

-

8

2

-

3

-

5

-

5

2

-

2

-

1

1

2

-

6

1

2

-

1

1

-

1

2

2

4

31

5

14

9

19

7

4

23

8

14

2
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nekropsileri yap›larak BF ve dalak a¤›rl›klar› tart›ld›ktan
sonra karaci¤er, böbrek, bezli ve kasl› mide, timus, but ve
gö¤üs kaslar› ve chorioallantoik membran (CAM)’dan
al›nan örneklerle birlikte tesbit edildi. Bilinen yöntemlerle
haz›rlanan parafin bloklardan al›nan kesitler HematoxylinEosin (HE) ile, gerekli görülenler ise Van Gieson, Giemsa
ve Sudan Black B ile boyand›ktan sonra ›fl›k mikroskobunda incelendiler (25).
Hem SK hem de AB deneme grubunda embriyo, BF ve
dalak a¤›rl›klar› ile but uzunlu¤u ve geniflli¤i ölçüm ve
tart›m sonuçlar›n›n ortalama de¤erleri (X) ve standart
hatalar› (Sx) hesaplanarak kontrol ve enfekte gruplar
aras›nda oluflan farklar›n önemlilik dereceleri Mann Whitney U testine göre belirlendi (26).

Sonuçlar
Makroskobik ve mikroskobik bulgularla birlikte BF,
dalak ve embriyo a¤›rl›klar› ile but uzunluk ve geniflliklerine ait sonuçlar SK ve AB deneme gruplar›nda ayr› ayr›
de¤erlendirilerek bunlara iliflkin tart›m ve ölçüm
sonuçlar›n›n ortalama de¤erleri, standart hatalar› ve
önemlilik dereceleri s›ras›yla tablo 2 ve 3’ te; yine her iki
deneme grubuna ait BF, dalak ve embriyo a¤›rl›klar› ile
kuluçka günleri aras›ndaki iliflki flekil-1,2,3 te, but uzunluk ve genifllikleri ile kuluçka günleri aras›ndaki iliflki ise
flekil-4,5 de verilmifltir.

Tablo 2.

I. Makroskobik Bulgular
a) Sar› Keseye ‹nokulasyon Yap›lan Deneme Grubu
Embriyolarda Makroskobik Bulgular
Birinci ve 2. grup (15-18. günler) embriyolarda boyun
ve abdominal bölgede fliddetli subkutan ödem, diffuz konjesyon, gö¤üs (M. pectoralis major) ve but kaslar›nda (M.
biceps femoris, M. gracilis ve M. semimembranosus),
kanatlarda, ayak parmaklar›nda ve bafl bölgesinde diffuz
kanamalar görüldü (flekil-6). Nekropside karaci¤erde
mozaik benzeri çizgilerden oluflan nekroz odaklar›, dalakta hafif büyüme ve peritoneal yüzeyde peteflial kanamalar,
böbreklerde hiperemi, BF’da peribursal ödem, serozada
fliddetli kanama ve CAM’da ödem izlendi. Üçüncü grupda
(19-20. günler) ödematöz de¤iflikliklerin azald›¤›, 1. ve 2.
gruba benzer flekilde çene alt›nda, göz çevresinde, ekimotik kanamalar, deride fliddetli konjesyon, abdominal
bölgede ödem (flekil-7), karaci¤erde fokal nekroz odaklar›, böbreklerde ve dalakta hiperemi ve BF’da Peteflial
kanamalar›n flekillendi¤i görüldü. Dört ve 5. grup (21-24.
günler) embriyolarda kontrollere oranla belirgin geliflim
gerili¤i ve cüceleflme saptand›. Bu gruplarda kaslarda
kanama gözlenmemekle birlikte boyun ve s›rt bölgesinde
subkutan ödem flekillendi¤i tespit edildi. Karaci¤erde
kahverengimsi çizgilerle karakterize nekroz, BF’da
serozada peteflial kanama, bezli mide mukozas›nda
hiperemi ve baz› olgularda kasl› midede afl›r› büyüme
görüldü. Alt›nc› grupda (25-26. günler) baz› embriyolar-

Sar› keseye inokulasyon yap›lan deneme gruunda embryo, bursa Fabricius ve dalak a¤›rl›¤› ile but uzunlu¤u ve but geniflli¤i ölçüm
sonuçlar›n›n ortalama de¤erleri (X), standart hatalar› (Sx) ve önemlilik dereceleri (U).

Grup No.
(Kuluçka Günleri)
1. Grup
(15-16. gün)
2. Grup
(17-18. gün)
3. Grup
(19-20. gün)
4. Grup
(21-22. gün)
5. Grup
(23-24. gün)
6. Grup
(25-26. gün)
7. Grup
(27-28 gün)

Kontrol
Enfekte
Kontrol
Enfekte
Kontrol
Enfekte
Kontrol
Enfekte
Kontrol
Enfekte
Kontrol
Enfekte
Kontrol
Enfekte

Embriyo A¤›r.
(gr)
X ± Sx
U
5.64 ± 0.33
6.16 ± 1.42
10.67 ± 1.56
12.61 ± 3.72
16.38 ± 2.47
15.88 ± 3.35
24.39 ± 1.59
23.24 ± 3.34
32.37 ± 3.36
32.28 ± 4.26
37.23 ± 3.84
38.52 ± 3.09
42.01 ± 0.02
39.38 ± 3.96

29*
42*
41
25
11
9
12

Bursa Fab. A¤›r.
(mg)
X ± Sx
U
20.00
24.75
20.00
23.57
21.00
22.50
22.25
23.44
27.25
28.00
34.50
31.20
40.00
36.00

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.00
2.21
4.47
3.49
5.16
4.55
2.27
3.46
2.83
5.27
4.77
6.61
0.00
3.74

22.5
24.5
37
21
12.5
9
19*

Dalak A¤›r.
(mg)
X ± Sx
U
15.00
15.50
14.00
15.71
15.00
14.08
17.00
16.44
19.00
22.28
23.33
24.80
22.50
25.16

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

5.00
3.64
3.74
6.76
2.88
3.86
3.08
2.49
4.12
2.31
1.69
6.98
2.50
3.71

20
18.5
33
18.5
14.5
8
10.5

Embriyo But Uz.
(cm)
X ± Sx
U

Embriyo But Gen
(cm)
X ± Sx
U

6.25 ± 0.05
5.97 ± 0.54 16
7.13 ± 0.27
6.87 ± 0.43 30.5
7.46 ± 0.50
7.12 ± 0.50 48
8.60 ± 0.35
8.15 ± 0.64 27
9.25 ± 0.77
9.27 ± 0.76 14
9.86 ± 0.56
9.66 ± 0.79 11
10.05 ± 0.45
9.91 ± 0.52 16

2.40
2.13
2.56
2.50
2.70
2.42
2.92
2.64
3.25
3.27
3.33
3.30
3.80
3.60

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.10
0.20
0.16
0.17
0.28
0.22
0.25
0.25
0.32
0.43
0.22
0.10
0.00
0.12

27*
28.5
45.5
27
12.5
9
19.5

* : Mann Whitney U testine göre enfekte ve kontrol gruplar› aras›ndaki fark (P<0.05) düzeyinde önemli bulunmufltur.
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Tablo 3.

Allantois bofllu¤una inokulasyon yap›lan deneme grubunda embryo, bursa Fabricius ve dalak a¤›rl›¤› ile but uzunlu¤u ve but geniflli¤i ölçüm
sonuçlar›n›n ortalama de¤erleri (X), standart hatalar› (Sx) ve önemlilik dereceleri (U).

Grup No.
(Kuluçka Günleri)
1. Grup
(17-18. gün)
2. Grup
(19-20. gün)
3. Grup
(21-22. gün)
4. Grup
(23-24. gün)
5. Grup
(25-26. gün)
6. Grup
(27-28 gün)

Kontrol
Enfekte
Kontrol
Enfekte
Kontrol
Enfekte
Kontrol
Enfekte
Kontrol
Enfekte
Kontrol
Enfekte

Embriyo A¤›r.
(gr)
X ± Sx
U
10.67
12.23
16.38
16.75
24.39
22.83
32.37
31.55
37.23
37.17
42.01
44.32

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1.56
2.04
2.47
2.58
1.59
3.49
3.36
5.22
3.84
1.37
0.02
3.77

41*
33
24
11
12
10

Bursa Fab. A¤›r.
(mg)
X ± Sx
U
20.00
21.40
21.00
23.14
22.25
23.87
27.25
26.28
34.50
33.33
40.00
36.42

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

4.47
5.81
5.16
8.50
2.27
3.25
2.83
5.66
4.77
4.67
0.00
7.88

21*
33
21
11.5
11
9

Dalak A¤›r.
(mg)
X ± Sx
U
14.00
14.75
15.00
16.22
17.00
16.37
19.00
20.28
23.33
21.83
22.50
21.42

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

3.74
3.19
2.88
2.57
3.08
2.11
4.12
4.68
1.69
4.97
2.50
1.83

11
32
16.5
12
11
10

Embriyo But Uz.
(cm)
X ± Sx
U

Embriyo But Gen
(cm)
X ± Sx
U

7.13 ± 0.27
6.93 ± 0.42
7.46 ± 0.50
7.34 ± 0.45
8.60 ± 0.35
8.02 ± 0.41
9.25 ± 0.77
8.76 ± 0.99
9.86 ± 0.56
9.66 ± 0.37
10.05 ± 0.45
10.42 ± 0.29

2.56
2.36
2.70
2.44
2.92
2.73
3.25
2.98
3.33
3.43
3.80
3.52

29
35.5
28*
13
11.5
11

* : Mann Whitney U testine göre enfekte ve kontrol gruplar› aras›ndaki fark (P<0.05) düzeyinde önemli bulunmufltur.

Embriyo A¤›rl›¤› (gr)

50
40

Kontrol
SK Deneme Grubu
AB Deneme Grubu

30
20
10
0
15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

25-26

27-28

Kuluçka Günleri

Bursa Fabricius A¤›rl›¤› (mg)

fiekil 1.

Embriyo vücut a¤›rl›¤› ile kuluçka günleri aras›ndaki iliflki.

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Kontrol
SK Deneme Grubu
AB Deneme Grubu

15-16

Dalak A¤›rl›¤› (mg)

fiekil 2.

17-18

19-20

21-22

23-24

25-26
27-28
Kuluçka Günleri

Bursa Fabricius a¤›rl›¤› ile kuluçka günleri aras›ndaki iliflki.

30
25
20
15
10
5
0

Kontrol
SK Deneme Grubu
AB Deneme Grubu

15-16
fiekil 3.
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17-18

19-20

21-22

Dalak a¤›rl›¤› ile kuluçka günleri aras›ndaki iliflki.

23-24

25-26
27-28
Kuluçka Günleri

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.16
0.14
0.28
0.13
0.25
0.15
0.32
0.24
0.22
0.09
0.00
0.07

35.5
46*
24
13.5
10
15*

But Uzunlu¤u (cm)
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12
10

Kontrol
SK Deneme Grubu
AB Deneme Grubu

8
6
4
0
15-16

fiekil 4.

17-18

19-20

21-22

23-24

25-26
27-28
Kuluçka Günleri

Embriyo but uzunlu¤u ile kuluçka günleri aras›ndaki iliflki.

But Geniflli¤i (cm)

4
3

Kontrol
SK Deneme Grubu
AB Deneme Grubu

2
1
0
15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

fiekil 5.

Embriyo but geniflli¤i ile kuluçka günleri aras›ndaki iliflki.

fiekil 6.

Embriyoda vücut yüzeyinde yayg›n kanamalar.
a) Kontrol, b) Enfekte (SK, 18. gün)

25-26
27-28
Kuluçka Günleri

fiekil 7.

Embriyoda deride konjesyon ve abdominal bölgede ödem.
a) Kontrol, b) Enfekte (SK, 18. gün)
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da gözler çevresinde ve bezli mide mukozas›nda kanama
saptand›. Yedinci grupda (27-28. günler) BF’da atrofi ve
kasl› midede mukozada fliddetli kanama d›fl›nda di¤er
organlarda lezyona rastlanmad›.
b) Allantois Bofllu¤una ‹nokulasyon Yap›lan Deneme Grubu Embriyolarda Makroskobik Bulgular
Birinci ve 2. grup (17-20. günler) embriyolarda serebral bölgede, çene alt›nda, but kaslar›nda, ayak parmaklar›nda ve kanatlarda yayg›n peteflial kanamalar, kar›n
bölgesinde subkutan ödem ve enfekte embriyolarda belirgin geliflim gerili¤i dikkati çekti. Nekropside serozal
yüzeylerde, karaci¤erde ve BF’da kanamalar, peribursal
ödem ve CAM’da fliddetli konjesyon görüldü. Üçüncü ve 4.
grupda (21-24. günler) gö¤üs ve but kaslar›nda gözlenen
kanamalar›n baz› embriyolarda tüm vücut yüzeyine
yay›ld›¤› dikkati çekti. BF’da hafif ödem, böbreklerde
hiperemi ve karaci¤erde nekroz gözlendi. Beflinci grup
(25-26. günler) embriyolarda özellikle s›rt bölgesinde
ödem, dalakta hiperemi ve BF’da az say›da peteflial kanama saptand›. Alt›nc› grupda (27-28. günler) sadece 28.
günde al›nan bir embriyoda BF’da ve dalakta fliddetli
kanama tespit edildi.
II. Mikroskobik Bulgular
a) Sar› Keseye ‹nokulasyon Yap›lan Deneme Grubu
Embriyolarda Mikroskobik Bulgular
Mikroskobik bulgular›n de¤erlendirilmesinde flekillenen lezyonlara ilaveten, enfekte ve kontrol grubu
embriyolarda BF’da primer ve sekonder plikalar›n geliflimi
ile plikalardaki ortalama follikül say›s› da göz önünde
bulundurulmufltur.

fiekil 8.
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Bursa Fabricius plikalar›nda fliddetli kanama ve geniflleme,
(SK, 16. gün, H.E. x 80)

BF’da; birinci grupda (15-16. günler) 15. güne kadar
primer plikalar›n tam olarak geliflmedi¤i ve bursal lumene
mukozal k›vr›mlar halinde uzad›klar›, lenf folliküllerinin
ise hiç flekillenmedi¤i görüldü. Onalt›nc› günde primer
plikalar›n flekillenmeye bafllad›¤› ve lenf folliküllerinin
epitelyal tomurcuklar fleklinde L. propriaya yans›d›klar›
gözlendi. L. epitelyaliste kal›nlaflma, plikalarda ödem ve
subserozal damarlarda konjesyon dikkati çekti. Yine 16.
günde al›nan baz› olgularda tüm plikalarda fliddetli interfolliküler ve intrafolliküler kanamalar›n meydana geldi¤i
izlendi (flekil-8). ‹kinci grup (17-18. günler) embriyolarda primer plikalar›n belirgin olarak ortaya ç›kt›klar› ancak
sekonder plikalar›n oluflmad›¤› gözlendi. Plikalarda heterofil lökosit infiltrasyonu, subserozal ve interfolliküler
ödem ve plikalarda damarlar›n hiperemik olduklar›
görüldü. Üçüncü ve 4. gruplarda (19-22. günler) primer
plikalarla birlikte bunlardan kaynaklanan sekonder
plikalar›n epitel k›vr›mlar halinde lumene yans›d›klar› saptand›. T. serozadan bafllayarak interfolliküler aral›¤a
yay›lan ödem, folliküler lenfositlerde piknoz, karyoreksis
ve bu folliküller çevresinde mononuklear hücre art›fl›
izlendi. Beflinci grupda (23-24. günler) serozal damarlarda fliddetli konjesyon, kanama, interfolliküler ba¤dokuda
mononuklear hücre infiltrasyonu, tek tük piknotik hücreler, folliküler medullada kistik yap›da oluflumlar, bursal
lumende içerisinde piknotik hücreler bulunan asidofilik
görünümde amorf bir kitle ve kontrollere oranla daha az
say›da follikül oluflumu gözlendi. Alt›nc› ve 7. grup (2528. günler) embriyolarda folliküler nekroz, follikülerin
çap›nda küçülme ve say›lar›nda azalmaya ba¤l› olarak
plikalarda atrofi gözlendi.

fiekil 9.

Karaci¤erde subkapsular nekroz.
(SK, 17. gün, H.E. x 264)
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Dalakta; 1-5. grup (15-24. günler) embriyolarda
venöz sinuslar ve trabekular venlerde konjesyon, subkapsular kanama, heterofil lökosit art›fl› ve tek tük piknotik
hücreler tespit edildi. Alt›nc› ve 7. gruplarda (25-28. günler) subkapsular fokal nekroz odaklar› ve mononuklear
hücre art›fl› ile birlikte kapsulada belirgin kal›nlaflma
görüldü. Ayr›ca enfekte embriyonal dalaklarda germinal
merkezlerin 26-27. güne kadar flekillenmedi¤i, bu
dönemden itibaren ise taslaklar halinde oluflmaya
bafllad›klar› gözlendi. Kontrol embriyolarda ise an›lan
merkezlerin ayn› dönemlerde daha belirgin flekillendikleri
ancak tam oluflmad›klar› görüldü. Timusta; 1. grupda
(15-16. günler) lopcuklar›n tam olarak oluflmad›¤› ve
kapsula alt›nda az say›da lenfositlerden oluflan kümeler
halinde ortaya ç›kt›¤› belirlendi. ‹kinci grup (17-18. günler) embriyolarda timik lopcuklar›n flekillenmesinin
yan›s›ra; timus korteks ve medullas›nda kanama, karyoreksis, heterofil lökosit infiltrasyonu ve Hassal korpuskülü çevresindeki damarlarda hiperemi tüm gruplarda
görülen lezyonlard›.
Karaci¤erde; 1. grupda (15-16. günler) hücre kordonlar›n›n adac›klar biçiminde ortaya ç›kt›¤› belirlendi.16. grup (15-26. günler) embriyolarda özellikle parasentral ve subkapsular bölgede fliddetli kanama, V. sentralis
ve V. interlobularislerde konjesyon, sinuzoidal dilatasyon,
subkapsular nekroz (flekil-9), fokal lenfoid hücre odaklar›
ve heterofil lökosit ile mononuklear hücrelerden oluflan
perivasküler hücre infiltrasyonlar› tespit edildi. Yedinci
grupda (27-28. günler) sadece sinuzoidal dilatasyon ve
konjesyon görüldü. Böbreklerde; 1-5. gruplarda (15-24.
günler) intersitisyel dokuda ve subkapsular yüzeylerde
yayg›n kanama, tubulus epitellerinde piknoz ve bu
hücrelerin bazal laminadan ayr›larak lumene dökülmesi,
toplay›c› tubuluslar ve intertubuler damarlar çevresinde
heterofil lökosit infiltrasyonu, subkapsular fokal
mononuklear hücre art›fllar›, glomerular hiperemi ve
Bowman bofllu¤unda serbest eritrositler tespit edildi.
Alt›nc› ve 7. gruplarda (25-28. günler) intersitisyel dokuda hafif kanama d›fl›nda önemli bir lezyona rastlanmad›.
‹skelet Kaslar›nda; fliddetli intramuskuler kanamalar
(flekil-10), konjesyon, intermuskuler ödem, kas
hücrelerinde nekroz ve mononuklear hücreler ile heterofil lökositlerin baz› damarlar çevresinde artarak 3-4 hücre
kal›nl›¤›na varan infiltratif odaklar oluflturdu¤u saptand›.
Yirmiikinci günde al›nan baz› olgularda, kanamalar›n
fliddetli oldu¤u kas liflerinde birçok damarda ortaya ç›kan
ve damar çeperinin kal›nlaflmas›, endotel hücrelerinin

fliflmesi ve heterofil lökositlerin damar çeperine s›zmas› ile
karakterize vaskulitis görüldü. Bezli ve kasl› midede;
mukozada kanama, L. epitelyaliste dökülme, L. propriada
konjesyon, bezli midede bez alveollerinde serbest
eritrositler ve kasl› midede T. muskulariste tüm tabakaya
yay›lan fliddetli kanama tespit edildi. CAM’da; 1-4. gruplarda (15-22. günler) epitel tabakada kal›nlaflma, epitel
hücrelerinde hidropik dejenerasyon, subepitelyal tabakada
ödem ve diffuz heterofil lökosit infiltrasyonu saptand›.
Beflinci, 6. ve 7. gruplarda (23-28. günler) CAM’da herhangi bir de¤iflikli¤e rastlanmad›.
b) Allantois Bofllu¤una ‹nokulasyon Yap›lan Deneme Grubu Embriyolarda Mikroskobik Bulgular
BF’da; 1. ve 2. gruplarda (17-20. günler) primer
plikalar›n flekillendi¤i ancak lenf folliküllerinin L. propriada epitelyal tomurcuklar halinde oldu¤u görüldü. L.
epitelyaliste yer yer lumene dökülmeler, plikalarda diffuz
heterofil lökosit infiltrasyonu, kanama ve ödem tespit
edildi. Üçüncü ve 4. gruplarda (21-24. günler) plikal
ödemin k›smen azald›¤› gözlendi. ‹nterfolliküler
yüzeylerde ba¤doku hücrelerinde art›fl, intrafolliküler
kanama, heterofil lökosit infiltrasyonu, baz› folliküllerde
piknoz ve retiküler hücrelerde intrasellüler ödem saptand›. Beflinci ve 6. gruplarda (25-28. günler) plikalarda
kanamalar›n azald›¤› ve ödemin kayboldu¤u görüldü.
Ayr›ca 6. grupda baz› embriyolarda interfolliküler
ba¤doku hücrelerinde art›fl, az say›da ve düzensiz çapta
follikül flekillenmesi, primer plikalar›n incelmesi ve boylar›n›n küçülmesi izlendi. Dalakta; 1-4. grup (17-24. günler) embriyolarda, konjesyon, perivasküler heterofil
lökosit infiltrasyonu, baz› kapillar damarlarda endotel
hücrelerinde fliflkinlik, subkapsular kanama ve özellikle bu

fiekil 10.

‹skelet kaslar›nda yayg›n intramuskuler kanamalar.
(SK, 22. gün, H.E. x 132)
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k›s›mlarda ve periarteriyel bölgede piknotik hücreler
belirlendi. Beflinci ve 6. gruplarda (25-28. günler) periarteriyel nekroz, kapsulada kal›nlaflma ve baz› olgularda diffuz ve fliddetli kanamalar saptand›. Timusda; lopcuklarda
konjesyon, kortikal bölgede piknotik lenfositler, heterofil
lökosit art›fl› ve özellikle 4. ve 5. grupta baz› embriyolarda lenfositlerde belirgin nekroz ve lenfositlerin boflalmas›
ile ortaya ç›kan fokal odaklar görüldü. Karaci¤erde; 1-5.
grup (17-26. günler) embriyolarda subkapsular koagulatif nekroz odaklar›, kanama ve bu k›s›mlarda
yo¤unlaflan lenfoid hücre infiltrasyonlar›, Kupffer hücre
aktivasyonu, V. sentralisler çevresinde mononuklear
hücre ve az say›da heterofil lökositlerden oluflan ve 5-6
hücre kal›nl›¤›na varan infiltrasyonlar görüldü. Alt›nc›
grup (27-28. günler) embriyolarda karaci¤erde sadece
parankimde kanama ve sinuzoidlerde dilatasyon dikkati
çekti. Böbreklerde; intersitisyel dokuda kanama, baz›
genifllemifl tubulus lumenlerinde eozinofilik kitleler, epitel
hücrelerinde dejenerasyon, intertubuler damarlarda konjesyon ve bu bölgelerde heterofil lökosit infiltrasyonu
tespit edildi. ‹skelet Kaslar›nda; diffuz intramuskuler
kanamalar, ödem, kas hücrelerinde nekroz ve
perivaskuler mononuklear hücre art›fllar› görüldü. Bezli ve
Kasl› midede; mide mukozas›nda kanama, L. epitelyaliste
piknotik hücreler, L. propriada lenfosit art›fl›, submukozada alveoler bezler çevresinde ödem ve subserozal
konjesyon dikkati çekti. CAM’da; SK deneme grubuna
benzer biçimde 1-4. gruplarda (17-24. günler) epitel
tabakada proliferatif üremeler, epitel hücrelerinde
hidropik dejenerasyon, yayg›n heterofil lökosit infiltrasyonlar› subepitelyal tabakada ödem ve konjestif
de¤iflimlere ba¤l› olarak membranda kal›nlaflma görüldü.
Beflinci ve 6. gruplarda (25-28. günler) ise ödemin kayboldu¤u ve membran›n belirgin olarak inceldi¤i gözlendi.

Tart›flma
Günümüze kadar tavuk ve hindilerden izole edilen
IBDV’lar› antijenik özelliklerine göre 2 serotipe ayr›lm›fl,
tavuklardan izole edilenler serotip 1 ve hindilerden izole
edilenler ise serotip 2 olarak belirlenmifltir
(1,4,11,15,21,23,27-30). Tavuk izolatlar›n›n duyarl›
piliç sürülerinde klinik belirtili bir enfeksiyona ve hindi
palazlar›nda subklinik bir hastal›¤a yol açt›¤› (11,23),
hindilerden izole edilen IBDV’lar›n›n ise tavuk ve hindilerde enfeksiyöz ve tafl›nabilir olmalar› ile birlikte patojenik olmad›klar› tespit edilmifltir (8,21,22,27,28,3032). Çal›flmam›zda ise kullan›lan izolat›n, broiler pil418

içlerde IBD’›n spesifik klinik ve patolojik belirtileri, yüksek
morbidite ve mortalite ile seyreden bir salg›nda ölen piliçlerin BF’undan izole edilmesi ve izolata karfl› haz›rlanan
antiserumda grup spesifik antijenin ortaya konulmas› bu
izolat›n serotip I’e ait olabilece¤ini desteklemifltir. Zira literatürde de benzeri salg›nlardan sadece serotip l izole
edilmifltir (7,11).
IBD her ne kadar tavuklara özgü bir enfeksiyon olarak
kabul edilirse de hindi palazlar›n›n do¤al olarak enfekte
olduklar› saptanm›fl ve deneysel enfeksiyonlar
bildirilmifltir (4-6,33,34). Nitekim IBDV’un tavuk izolat›
ile deneysel olarak enfekte edilen 1-7 günlük (32,35) ve
3-6 haftal›k palazlarda (5,20,31), BF’da folliküler nekroz
ve atrofi ile timus ve sekal tonsillerde lezyonlar
görülmüfltür. Ayr›ca inokulasyonun 12. gününde virus
spesifik antikorlar›n saptanmas›, BF’da virus ile enfekte
hücrelerin tespit edilmesi (32) ve baflta BF olmak üzere
birçok organ ve gaitadan etkenin izole edilmesi
(1,11,20,31,35) palazlar›n enfekte olduklar›n›
do¤rulam›flt›r. Hindi embriyolar›nda ise yap›lan literatür
incelemelerinde do¤al yada deneysel enfeksiyon
bildirilmemifl fakat tavuk (14,24,36-38) ve Pekin örde¤i
(19) embriyosunda tavuk izolat› ile deneysel enfeksiyon
oluflturulmufl ve embriyo ölümleri kaydedilmifltir. Deneysel embriyo inokulasyonlar›nda virus ekimini izleyen 48
saat içinde flekillenen ölümler non-spesifik kabul edilmifl
(7,14,33), daha sonraki ölümler ve IBD lezyonlar› ise
hastal›¤›n belirtileri olarak de¤erlendirilmifltir. Tavuk
(4,20,24,36,37) ve Pekin örde¤i (19) embriyosunda
ölümlerin daha çok inokulasyonun 3-6. günlerinde flekillendi¤i aç›klanm›flt›r. Çal›flmam›zda da ölümler daha çok
inokulasyonun 3-7. günlerinde meydana gelmifl ve bu
çal›flmalarla bir benzerlik ortaya konulmufltur.
Tavuk embriyolar›nda yap›lan baz› çal›flmalarda
embriyo ölümlerinin inokulasyon yoluna ba¤l› olarak
de¤iflti¤i, CAM’a inokulasyonda %95, AB’una inokulasyonda %75 ve SK’ye inokulasyonda ise daha düflük
oranlarda
flekillendi¤i
aç›klanm›flt›r
(36,38).
Çal›flmam›zda ise embriyo ölüm oranlar›; SK deneme
grubunda %20, AB deneme grubunda ise yaklafl›k %17
olarak kaydedilmifltir. Çal›flmam›zda görülen ölüm oranlar› ile bu çal›flmalarda kaydedilen oranlar›n farkl›
oluflunda; muhtemelen tür farkl›l›¤›, virusun virulensi ve
inokulasyon dozunun farkl› olmas› rol oynayabilir. Zira
IBDV’un virulensi yüksek baz› tavuk izolatlar› ile enfekte
edilen piliç sürülerinde ölüm oran›n›n %100’e kadar yükseldi¤i bildirilmesine (12,39,40) karfl›n, ayn› izolat ile
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enfekte edilen hindi palazlar›nda mikroskobik de¤iflimler
saptanmakla beraber ölüm olay›na rastlan›lmam›flt›r
(15,23). Yine tavuk embriyolar›nda ölüm olaylar›n›n
%100 olarak bildirildi¤i bir çal›flmada (38) virusun 7.
tavuk embriyosu pasaj› (ELD50) 1 ml dozunda kullan›lm›fl,
çal›flmam›zda ise virusun 28. tavuk embriyosu pasaj›
(ELD50) 0.1 ml dozunda kullan›lm›flt›r.
Tavuk embriyolar›nda inokulasyonu izleyen 7. güne
kadar enfekte embriyolarda vücut a¤›rl›¤›n›n kontrollere
göre yüksek oldu¤u ve bu dönemden itibaren a¤›rl›k
art›fl›n›n azalarak kontrollerin alt›na düfltü¤ü ifade edilmifltir (14,19). Araflt›rmam›zda da s›ras›yla tablo-2,3 ve
flekil-1 de görülece¤i gibi, hem SK hemde AB deneme gruplar›nda inokulasyonun 3-6. günlerinde enfekte embriyo
vücut a¤›rl›¤›n›n kontrollerden yüksek oldu¤u ve 7. günden itibaren azalarak kontrollerin a¤›rl›¤›na eriflemedi¤i
gözlenmifltir. ‹statistiksel olarakta inokulasyonun 3-6.
günlerinde enfekte ve kontrol gruplar›n vücut a¤›rl›klar›
ortalamas› aras›nda oluflan fark (AB deneme grubunda 2.
grup hariç) önemli (P<0.05) olmufltur. Yine tablo-2,3 ve
flekil-2 de görülece¤i gibi SK deneme grubunda 3-6. ve
AB deneme grubunda ise inokulasyonun 3-8. günleri
aras›nda BF’un a¤›rl›klar› embriyo vücut a¤›rl›¤›na paralel
olarak ayn› gün al›nan kontrollere oranla yüksek bulunmufl ve Pekin örde¤i embriyosunda yap›lan çal›flma (19)
ile benzerlik göstermifltir. Ancak istatistiki yönden enfekte ve kontrol grubu embriyolar aras›nda oluflan fark
sadece SK deneme grubunda 7. grup ve AB deneme
grubunda ise 1. grupta önemli (P<0.05) bulunmufltur. Bu
çal›flmada inokulasyonu izleyen ilk günlerde flekillenen ve
bir araflt›r›c› (34) taraf›ndan civcivlerde enfeksiyonun 2-8.
günleri aras›nda BF’da saptanan a¤›rl›k art›fl›n›n nedeni,
ayn› çal›flmada belirtildi¤i gibi BF’da serozal hiperemi,
peribursal ödem ve mukozal kanamalar ile izah edilmifltir.
Literatürde rastlan›lmamakla beraber bu çal›flmada enfekte ve kontrol embriyolar›n dalak a¤›rl›klar› da belirlenmifltir. Enfekte embriyo dalak a¤›rl›klar› inokulasyonun 36. günlerinde kontrollerden k›smen yüksek bulunmufl
(tablo-2,3 ve flekil-3) ancak istatistiksel olarak gruplar
aras›nda önemli bir fark›n oluflmad›¤› görülmüfltür. Dalakta inokulasyonu izleyen ilk günlerde saptanan bu a¤›rl›k
art›fllar› mikroskobik olarakta gözlenen konjesyon, kanama ve heterofil lökosit art›fl› gibi geçici de¤iflimlerin ilk
günlerde daha fliddetli olmas›na yorumlanabilir.
Tavuk ve Pekin örde¤i embriyolar›nda enfekte gruplarda but uzunlu¤u ve but geniflli¤inin inokulasyonun 45. günlerine kadar kontrollerden yüksek oldu¤u, 8. gün-

den sonra subkutan ödem ve konjesyonun azalmas› ile
kontrollerin alt›na düfltü¤ü ifade edilmifltir (14,19). Bu
sonuçlardan farkl› olarak çal›flmam›zda hem SK (tablo-2,
flekil-4,5) hemde AB (tablo-3, flekil-4,5) deneme grubunda genellikle enfekte embriyo but uzunluk ve genifllikleri
kontrollerin alt›nda seyretmifl ve böylece enfekte embriyolarda görülen geliflme gerili¤ini de desteklemifltir. Ancak
istatistiksel olarak enfekte ve kontrol embriyo but uzunluklar› aras›nda oluflan fark, AB deneme grubunda 3.
grupda önemli (P<0.05) bulunmufl; but genifllikleri ise SK
deneme grubunda 1. ve 7., AB deneme grubunda ise 2.
ve 6. grupda önemli (P<0.05) olmufltur.
IBDV enfeksiyonlar›nda önemli bir bulgu olarak
de¤erlendirilen (1,13,20,36,41) gö¤üs ve but kaslar›nda
kanamalar, tavuk (20,37,38) ve Pekin örde¤i (19)
embriyolar›nda da bildirilmifltir. Çal›flmam›zda da her iki
deneme grubunda inokulasyonun 3-8. günlerinde iskelet
kaslar›nda, ayak parmaklar›nda ve bafl bölgesinde kanamalara rastlanm›flt›r. Yine bu çal›flmada nekropside BF’da
serozada peteflial kanamalar, karaci¤erde nekroz ve
böbreklerde hiperemi gözlenmifl, tavuk (11, 14, 20, 24,
33, 36, 42) ve Pekin örde¤i (19) embriyosunda görülen
lezyonlarla uyum içinde oldu¤u dikkati çekmifltir.
Normal olarak tavuk embriyolar›nda 13-14. günlerde
ortaya ç›kt›¤› bildirilen (14,43,44) primer plikalar›n
çal›flmam›zda 15. günde ortaya ç›kt›¤› görülmüfltür. Yine
normal tavuk embriyosunda 12-16. kuluçka günlerinde
flekillendi¤i belirtilen (43) lenf folliküllerinin, IBDV ile
enfekte tavuk embriyosunda 15. güne kadar flekillenmedi¤i ve 16-18. günlerde ise az say›da olduklar›
aç›klanm›flt›r (38). Çal›flmam›zda da benzeri flekilde 16.
günden itibaren folliküllerin olufltuklar› gözlenmifl ancak
enfekte gruplar›n kontrollere k›yasla daha az say›da lenf
follikülüne sahip olduklar› ve lenfosit içeriklerinin de
yetersiz oldu¤u gözlenmifltir. Enfekte embriyolarda folliküllerin lenfosit içeriklerinin yetersiz olmas›, virusun
özellikle B lenfositler üzerinde nekrotik etkisinin (39,45)
yan›s›ra, mezenkimal hücrelerin lenfoblastlara ve
onlar›nda B lenfositlere farkl›laflmas›n›n (43,44) virus
taraf›ndan bloke edilmesine yorumlanabilir. Zira embriyonal BF’da 18. kuluçka gününde görülen (51) ve virusun
primer afinite gösterdi¤i bildirilen (10,12,17) IgM üreten
B lenfositlerin s›ras›yla IgG>IgA>IgB üreten B lenfositlere
dönüflümünün bloke edildi¤i saptanm›fl ve immun sistemin bask›lanmas›nda önemli bir mekanizma olarak
aç›klanm›flt›r (10,17).
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Çal›flmam›zda inokulasyonun 4-7. günleri aras›nda BF
plikalar›nda intrafolliküler ve interfolliküler kanamalar›n
flekillendi¤i ve plikalar›n genifllemesine yol açt›¤› gözlenmifltir. Baz› çal›flmalarda (20,33,42) ise enfeksiyonun 5.
gününe kadar görülen ve geçici de¤iflimler olarak
tan›mlanan bursal kanamalar›n bir araflt›r›c› taraf›ndan
(14) da ileri sürüldü¤ü gibi diapedezis yoluyla flekllendi¤i
san›lmaktad›r. IBDV ile enfekte tavuk emriyolar›nda (38)
16-18. günlerde görülen piknotik lenfositler
araflt›rmam›zda da ayn› dönemlerde görülmüfl, ayr›ca 2528. günlerde folliküler medullada içlerinde nekrotik doku
bulunan kist benzeri yap›lar saptanm›flt›r. Benzeri kistik
yap›lar baz› çal›flmalarda (48,49) bir günlük civcivlerde de
folliküler medullada gözlenmifl ve kistik bursitis olarak
adland›r›lm›flt›r. Birtak›m çal›flmalarda (34,40) ise an›lan
lezyonun folliküller medullada görülmesi, bu bölgenin
de¤iflik geliflim evrelerinden lenfositleri içeren lenfositopoietik bir merkez olmas› (36,50) ve virusun özellikle
bu bölgedeki olgunlaflm›fl B lenfositlere karfl› predileksiyon göstermesi ile aç›klanm›flt›r (15,34,46,48).
Enfekte civcivlerde (4,24,41,45) ve Pekin örde¤i
embriyosunda (19) dalakta bildirilen kanama ve nekroz
bu çal›flmada daha hafif olarak görülmüfl, ayr›ca enfekte
embriyolarda germinal merkezlerin kontrollere göre daha
geç flekillendikleri tespit edilmifltir. Enfekte embriyolarda
germinal merkezlerin daha geç flekillenmesi, virusun B
lenfositler üzerindeki direk etkisi sonucu BF’da folliküllerin oluflumunun gecikmesine paralel olarak dalakta
sözkonusu oluflumlar›n gelifliminin bask›lanmas› ile izah
edilmektedir (10). Zira embriyonal geliflimin sonuna
do¤ru veya kuluçkadan ç›kt›ktan k›sa bir süre sonra BF’tan, dalak, timus ve sekal tonsiller gibi sekonder lenfoid
organlara do¤ru B lenfosit göçü bafllamakta (bir tür
geriye periferilizasyon) ve kuluçkadan ç›kt›ktan sonra 3
hafta içinde tamamlanmaktad›r. Bu nedenle BF’da erken
embriyonal dönemde B lenfositlerin nekrozunun sekonder
lenfoid organlarda BF’a ba¤›ml› bölgelerin oluflumunu
engelleyebilece¤i düflünülmektedir. Tavuk ve Pekin örde¤i
embriyosunda virusun timusta yol açt›¤› de¤iflimlerin incelenmemesine karfl›n, çal›flmam›zda inokulasyonun 3.
gününden itibaren her iki deneme grubunda enfekte
embriyolarda timik kortekste piknotik lenfositler, kanama
ve baz› olgularda ise lenfositlerin nekrozu ve boflalmas› ile
karakterize fokal odaklar tespit edilmifltir. Timusta
lenfosit boflalmas› ve virusun bu hücreler üzerindeki etkisi bildirilmifl (18,47), ayr›ca embriyonal dönemde ve bir
günlük iken IBDV ile enfekte edilen civcivlerin kan›nda B
lenfosit say›s›n›n yan›s›ra T lenfosit say›s›n›n da azalmas›
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hücresel immun sistemininde bask›land›¤› sonucuna
götürmüfltür.
Gerek do¤al enfeksiyonlarda civcivlerde (9,13,16)
gerekse deneysel olarak enfekte edilen tavuk (14,24,36)
ve Pekin örde¤i (19) embriyolar›nda baflta karaci¤er
olmak üzere non-lenfoid organlarda baz› de¤iflimler
gözlenmifltir. Tavuk embriyolar›ndaki bir çal›flmada (14)
inokulasyonu izleyen ilk günlerde karaci¤er hücre kordonlar›n›n adac›klar fleklinde ortaya ç›kt›¤› ve nekropside
görülen mozaik benzeri çizgilerin ise mikroskobik olarak
subkapsular nekrozlar halinde görüldü¤ü ifade edilmifltir.
Buna paralel olarak çal›flmam›zda da inokulasyonun 3-4.
günlerinde Remark hücre kordonlar›n›n bozuldu¤u izlenmifl, organa benekli bir görünüm veren çizgilerin ise kimi
olgularda tüm subkapsular alana yay›lan koagulasyon
nekrozlar› oldu¤u görülmüfltür. Ayr›ca bu çal›flmada daha
çok subkapsular ve periasiner olarak görülen lenfoid
hücre infiltrasyonlar›, piliçlerde de ortaya konulmufl
(12,13,16) ve ektopik lenfoid odaklar olarak ifade edilmifltir. Çal›flmam›zda böbreklerde özellikle 1-5. gruplarda
tespit edilen intersitisyel kanama ve konjesyon Pekin
örde¤i embriyosu (19) ve civcivlerde (4,16) de bildirilmifltir. Özellikle subkapsular yüzeylerde, toplay›c› tubuller
ve intertubuler damarlar çevresinde ortaya ç›kan heterofil lökosit ve mononuklear hücre art›fllar› yine birçok
çal›flmada civcivlerde bildirilmifltir (4,16,36,38,41). Baz›
çal›flmalarda (1,13) ise böbreklerde mononuklear hücre
art›fllar› non-spesifik antijen uyar›m›na, heterofil lökosit
infiltrasyonlar› ise lokalize kemotaktik faktörlere
ba¤lanm›flt›r. Çal›flmam›zda özellikle inokulasyonun 3-7.
günleri aras›nda gö¤üs ve but kaslar›nda diffuz yada fokal
olarak görülen intramuskuler kanamalar, kas
hücrelerinde nekroz ve perivasküler mononuklear hücre
art›fllar› tavuk (11,14,24,37,38) ve Pekin örde¤i (19)
embriyolar›nda bildirilen de¤iflimlerdir. ‹ki haftal›¤a kadar
olan civcivlerde s›kl›kla ortaya konulan (4,16,20,36) bezli
mide mukozas›nda kanamalara, çal›flmam›zda hem bezli
hemde kasl› mide mukozas›nda rastlanm›flt›r. Yine bu
çal›flmada CAM’da SK deneme grubunda inokulasyonun 36. ve AB deneme grubunda ise 3-9. günlerinde görülen
epitel hücrelerinde hidropik dejenerasyon, subepitelial
tabakada ödem ve kal›nlaflma Pekin örde¤i
embriyolar›nda (19) da gözlenmifl, tavuk embriyolar›nda
ise bir çal›flmada (14) CAM’da kanamalar bildirilmifltir.
Sonuç olarak, bu çal›flmada elde edilen bulgularla hindi
embriyolar›n›n IBDV’un tavuk izolat› ile enfekte olduklar›
ortaya konulmufl ve hastal›k için spesifik kabul edilen
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makroskobik ve mikroskobik de¤iflimlerin baflta BF olmak
üzere birçok iç organda flekillendi¤i gözlenmifltir. Ancak
saptanan lezyonlar›n, lokalizasyon ve nitelik olarak SK ve
AB deneme gruplar› aras›nda önemli bir fark göster-

memesine karfl›n, SK deneme grubunda k›smen daha
fliddetli oldu¤u ve embriyolar›n bu yolla yap›lan virus
inokulasyonuna karfl› daha duyarl› olduklar› sonucuna
var›lm›flt›r.
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